In this study, we will touch upon the place and importance of hegira and hegira poems in the Islamic-Turkish literature and concepts related to hegira in those poems; such as names (the Prophet (PBUH), Abu Bakr (Companion in the Cave), Ali, Abdullah son of Abû Bakr, Esmâ daughter of Abu Bakr, Abdullah son of Uraykıt, Âmir son of Fuhayrah, Abû Jahl, Suraka son of Malik, Umayyah son of Halef), places (Mecca, Madinah, Darun Nedve (House of Nedve), Cave of Savr and Kuba) and animals (spider, dove, snake and scorpion) mentioned in the hegira and other concepts (Muhacir (emigrant muslims from Mecca to Madinah) Ensar (muslim residents of Madinah who hosted the Muhacirs), the miracle of milk, excerpts from verses of Holy Koran and "moon rose upon us"). We will also try to identify the poets' approach to hegira and their feelings and thoughts concerning the issue.
STRUCTURED ABSTRACT
The concept of Hegira, means -in general-migration from a nonmuslim country to a muslim country, but specifically it means the migration of the Prophet (PBUH) and Meccan muslims to the city of Madinah. This study is about the Hegira of the Prophet (PBUH) from Mecca to Madinah in the year 622.
The Hegira section of Islamic History, which describes the migration of the Prophet (PBUH) together with Abu Bakr from Mecca to Madinah, has been considered among religious genres regarding the Prophet (PBUH), and also led way to the emergence of genre called literature of Hegira (hicretname) . The first poem appeared independently in this genre is called Hicretü'n-Nebî (Migration of the Prophet), which belongs to Süleyman Nahîfî (died in 1151/1738) , a poet of 18th. century.
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This work consists of 788 couplets and was published by Âmil Çelebioğlu (1934-1990) . Moreover, Katip Fevzi Efendi (1871 -1924 , a sufi poet of the late period, has a poetry book named Şümûsü's-safâ fî evsâ fi'l-Mustafâ, written about the birth, migration, some features and outer appearance of the Prophet (PBUH), consisting of nearly 900 couplets. This book also contains a poem of 300 couplets in the genre of poem of Hegira. Other than these two works, there is another poem of migration consisting of 364 couplets which forms the third part of the book Târihçe-i Vakʻa-i Zağra (History of Events in Zagra) attributed to Hüseyin Râci Efendi (died in 1902). However, this poem is not about the migration of the Prophet (PBUH) but about the migration from Zagra to Istanbul.
The concept of hegira in Divan Poetry was covered as a separate section in the books (genres) of Siyer (Life of the prophet) , Mevlid (Birth of the Prophet) and Muhammediye (Book about Muhammad the Prophet (PBUH)), other than the books written independently. Among the important names of this genre, Kadı Darir, had preferred to write the part of hegira in prose, in his book named Siyer-i Nebi (Life of the Prophet), which was written in both verse and prose, while Süleyman Çelebi (died in 825/1422) mentioned the hegira with only a couple of verses in his book of Vesîletü'n-necât (Means of Salvation). Yazıcıoğlu Mehmed (died in 855/1451) , in his book named Muhammediyye, allocated the verses between 2524-2583 for the part of "Hegira of the Prophet (PBUH)" and verses between 2584-2646 for the part of "Coming of the Prophet (PBUH) to Madinah.
In the poetry works written in the form of masnavi (poem made up of rhymed couplets, each couplet being of a different rhyme), the topic of hegira was mentioned in one or several verses of divans (poetry collections), and especially in naats (Naat: Poem praising the Prophet Muhammad (PBUH)) and also in eulogies and odes, even though it does not appear as frequent as the incident of Mirac (the Ascension) -journey of the Prophet Muhammad (PBUH) to the heavens-.
The Hegira appears as one of the most frequently mentioned events in the works of poets in Turkish literature after the Tanzimat (the Reforms) era. -the years in Ottoman Empire between 1839-1876-. Here are some of those poets and names of their works who wrote exclusively on the topic of Hegira:
Arif Nihat Asya , the Hegira; Necip Fazıl Kısakürek (1905 Kısakürek ( -1983 , the Hegira, the Cave; M. Âsım Köksal (1913 Köksal ( -1998 , Hegira of Our Prophet to Madinah ; Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu (1929 -1992 , the Hegira I-II; Gökhan Evliyaoğlu (1927 Evliyaoğlu ( -2011 , the Hegira; Mustafa Necati Bursalı (1941 -2009 , the Hegira, Muhsin İlyas Subaşı (brt. 1942), the Hegira was a plane tree with fruits; the Holy Migration, the Light Reached Madinah ; Mustafa Tahralı (brt. 1943) , the Hegira; İ. Lütfi Çakan (brt. 1945), Longing for the Hegira; Yahya Akengin (brt. 1946), Emotions of Hegira ; Mustafa Miyasoğlu (1946 -2013 Sırma (brt. 1944), Hicret; Bahattin Kök (brt. 1944) , Holy Birth and Holy Migration etc.
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/7 Spring 2016 In this study, we dealt with concepts related to the Hegira, while examining the topic of Hegira in Islamic-Turkish literature. Those concepts are: Names of persons in the process of Hegira, Places mentioned in Hegira, Animals mentioned in Hegira and Other Concepts related to Hegira. Under the title of "Names of persons", verses related to the Prophet (PBUH), Abu Bakr (Companion in the Cave), Ali, Abdullah son of Abû Bakr, Esmâ daughter of Abu Bakr, Abdullah son of Uraykıt, Âmir son of Fuhayrah, Abû Jahl, Suraka son of Malik, Umayyah son of Halef, were mentioned. Under the title of "Places mentioned in Hegira", the poets' remarks about Mecca, Madinah, Darun Nedve (House of Nedve), Cave of Savr and Kuba were mentioned. Under the title of "Animals mentioned in Hegira", spider, dove, snake and scorpion were mentioned. And finally under the title of "Other Concepts related to the Hegira": thoughts of poets regarding Muhacir (emigrant muslims from Mecca to Madinah) Ensar (muslim residents of Madinah who hosted the Muhacirs), the miracle of milk, excerpts from verses of Holy Koran and "moon rose upon us", were mentioned.
This study establishes the poets in Islamic-Turkish literature who produced works of poetry related to the Hegira. Also their views, feelings and thoughts about the Hegira are scrutinized. Sensational discourses are being observed in those poetry, which enable us to feel as if we lived in the time of the Prophet (PBUH). It is remarkable that they have almost the same content of events as those events narrated in Islamic history about the Hegira.
Including almost every poet, with a wide range from Divan poets to contemporary poets, who wrote poems regarding the Hegira, they were inspired by Islamic history and gave details about narrations and thus shed light upon history from the window of literature. Topics covered in them begin with the permission of migration came to Muhammad (PBUH) and continue till their arrival in Madinah. All kinds of narrations related to Hegira are mentioned in those poetry and this proves that the poets used the sources of Seerah (life of the Prophet (PBUH) and Islamic history, as well.
Abu Bakr, the fellow traveler of the Prophet (PBUH), made this journey from Mecca to Madinah, together with Him. The topic of Hegira in Islamic history deals with this journey. This study brings this story into literature and thus, the Hegira has been also articulated according to the privileged poets of Islamic-Turkish literature.
Keywords: Turkish-Islamic Literature, Poem, Hegira, Hegira Literature, Prophet Muhammad, Abu Bakr.
Giriş
Sözlükte "göç etmek, göçmek, terk etmek, bırakmak, kesmek, yapmaz olmak" (Mutçalı, 1995: 935) anlamındaki hecr kelimesinin masdarından isim olan hicret "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir. Terim olarak hicret; genelde gayr-i müslim ülkeden İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber'in ve Mekkeli müslümanların Medine'ye göçünü ifade etmektedir (Önkal, 1998: XVII/458 (Çelebioğlu, 1998: 266) Bu çalışma özelde, Hz. Peygamber'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçüşünü anlatan hicret mevzuunda olduğu için tasavvufî anlam boyutu üzerinde durulmayacaktır.
Türk Edebiyatında Hicret/Hicret-nâme
Hz. Peygamber'in Hz. Ebû Bekir ile Mekke'den Medine'ye yaptığı göçü anlatan İslam Tarihi'nin Hicret bölümü, Türk edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili dinî türler arasına girerek hicret-nâme türünde eserlerin vücuda gelmesini sağlamıştır. Hicret-nâme türünde müstakil olarak yazılan ilk şiir XVIII. yüzyıl şairi Süleyman Nahîfî'ye (ö. 1151/1738) ait Hicretü'n-Nebî'dir (Uzun, 2006: XXXII/298) . 788 beyitten oluşan bu eser Âmil Çelebioğlu (1934-1990) tarafından neşredilmiştir (Çelebioğlu 1998: 263-315) . Ayrıca son devir mutasavvıf şairlerinden Kâtib Fevzi Efendi'nin (1871 Efendi'nin ( -1924 Resûl-i Ekrem'in doğumu, hicreti, bazı hususiyetleri, şemâil ve hilyesine dair bilgileri ihtiva eden ve yaklaşık 900 beyitten meydana gelen Şümûsü's-safâ fî evsâ fi'l-Mustafâ adlı eserinde hicret-nâme türünde 300 beyitlik bir şiir bulunmaktadır (Uzun, 1995: XII/510) . Bu iki eser dışında bir de Hüseyin Râci Efendi'ye (ö. 1902) atfedilen Târihçe-i Vakʻa-i Zağra adlı çalışmanın üçüncü bölümünde 364 beyitten oluşan bir hicret-nâme mevcuttur (Uzun, 1999 : XIX/11). Ancak burada Hz. Peygamber'in hicreti değil Zağra'dan İstanbul'a yapılan hicret mevzuu ele alınmaktadır. Yine Kemalettin Kamu'ya ait Hicret şiiri de Birinci Dünya Savaşı'nda düşman tarafından işgal edilen ata yurdundan zorunlu göçü mevzu edinmektedir (Adıgüzel, 2013: 12 (Çelebioğlu, 1996: II/163-171) .
Mesnevî nazım şekli ile yazılmış eserlerde Hz. Peygamber'in miraç hadisesi kadar olmasa da bir bölüm olarak karşımıza çıkan hicret mevzuuna divanlarda bilhassa naat-ı şeriflerde, ayrıca kaside veya gazellerde bir veya birkaç beyitte de olsa değinilmiştir (Çelebioğlu, 1998: 264) .
Hicret, Tanzimat sonrası Türk edebiyatında şairlerin Hz. Peygamber'i ve O'nun hayatını anlatırken sık sık gündeme getirdikleri olayların başında yer almaktadır. Hicret konusunda müstakil şiirler yazmış şair ve eserlerinden bazıları şunlardır: Arif Nihat Asya (1904 ( -1975 Necip Fazıl Kısakürek (1905 -1983 , Hicret, Mağra; M. Âsım Köksal (1913 Köksal ( -1998 
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Hicrette İsmi Geçen Kişiler:
2.1.1. Hz. Peygamber: Müslümanların büyük çoğunluğunun Medine'ye yerleşmesi ve İslâmiyet'in orada güçlenmeye başlaması Mekke müşriklerini korkutmuş, Hz. Muhammed'in de bir gün oraya giderek ashabıyla birlikte kendilerine karşı bir tehlike oluşturacağından endişe eder olmuşlardı. Buna karşı bir tedbir almak üzere Dârünnedve'de toplandılar ve uzun müzakerelerden sonra Ebû Cehil'in teklifiyle Hz. Peygamber'i öldürme kararını aldılar (Önkal, 1998: XVII/460 Şair Nâbî (ö. 1124/1712) ise Mekke'nin başlangıçta Hz. Peygamber'in değerini anlayamadığını, ancak bu hasretle hicretten bu yana zemzemin gözyaşı döküp, Kâbe'nin de siyah matem elbisesine büründüğünü (Yeniterzi, 1993: 205) şöyle dile getirir:
Hicretinden berü gözden döküp eşki zemzem
Kaʻbe'ye oldı siyeh câme-i mâtem muʻtâd 8 2.1.2. Hz. Ebû Bekir/Yâr-ı Gâr: Hicret için yola çıkılma kararı alındığında Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir'in evine giderek onunla gizlice Mekke'den ayrılıp şehrin dışındaki Sevr mağarasına sığınmışlardı. Sevr mağarasında ve hicret yolu boyunca karşılaşılan zorluklara Hz. Peygamber'le beraber katlanarak onu korumak için her şeyi göze alan Hz. Ebû Bekir'e Peygamber'in mağaradaki arkadaşı manasına yâr-ı gār denilmiştir. Ayrıca bu tabir Türk edebiyatında mecazen "yakın dost, güvenilir arkadaş" anlamında da kullanılmıştır (Uzun, 2013 : XLIII/324). Hz. Peygamber'in Hz. Ebû Bekir'in evine gelerek oradan yola çıkışlarını Nahîfî şöyle ifade etmektedir:
Beyt-i şerifinden o Fahr-ı cihân
Beyt-i Ebî Bekr'e gelüp nâ-gehân
Hâne-i Sıddîk'da ahşama dek Meks ü karâr itdi o reşg-i melek 9
Hz. Ebû Bekir hicret için Hz. Peygamber'den izin istedikçe, O, "Hele acele etme, belki Allah sana bir Sâhib hazırlar" demiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber'e arkadaş olmak için kendisini hicret etmekten alıkoymuş ve o güne hazırlık yapmaya başlamıştır (Köksal, 1987: V/139-140 İstihbarat hizmetlerini üstlendiği zaman çocuk denecek yaşta olan Abdullah, Kureyş müşriklerinin Peygamber'in aleyhinde aldıkları kararları öğrenip, akşam karanlığında gizlice Sevr mağarasına giderek olup bitenleri aktarmakla vazifelendirilmiştir. Üç gün boyunca geceleri mağarada kaldıktan sonra alaca karanlıkta kimseye görünmeden tekrar Mekke'ye dönmüştür (Fayda, 1988: I/95 Esmâ'nın ismi ilk defa, Hz. Peygamber'in hicret hazırlıklarını sürdürdüğü sırada oynadığı rol dolayısıyla ön plana çıkmıştır. Rivayete göre Hz. Peygamber ve Ebû Bekir'in üç gün saklandıkları Sevr mağarasına geceleri yemek taşıyan Esmâ, üçüncü gün mağarayı terk edip Medine'ye doğru yola çıkacakları sırada azık torbasının ağzını bağlayacağı ipi evde unuttuğunu anlayınca kuşağını ikiye bölerek kapların ağzını bağlamıştır. Bundan son derece memnun olan Hz. Peygamber'in, "Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin" diye iltifat etmesi üzerine "Zâtünnitâkayn" (iki kuşaklı) lakabını almıştır (Yardım, 1995: XI/402 Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ile birlikte Medine'ye giderlerken peşlerine düşen müşrikleri yanıltmak için üç gün Sevr mağarasına misafir olmuşlar, ancak burasının güvenilir olmasından endişe eden Hz. Ebû Bekir, mağaraya Hz. Peygamber'den önce girerek burasını biraz daha güvenilir hale getirmek için uğraşmıştır. Mağaraya ilk varışlarını Hamidullah (1908 Hamidullah ( -2002 şöyle anlatmaktadır: "Mağaraya varılır varılmaz sadık dost Ebû Bekir ilk olarak girdi, içerisini süpürdü ve yılan, çıyan gibi zararlı hayvanların girmesine mani olmak için üzerindeki örtüyü yırttı, delik deşikleri bununla tıkadı. Sonra Resûlullah'ı içeri çağırdı. Hadislerde verilen bilgilerde görülmektedir ki yırtarak delikleri kapamada kullandığı bez kâfi gelmemişti ve son bir deliği de bu sebeple bizzat kendi topuğu ile kapamıştı. Gerçekten de bu delikten gelen bir yılan onu fena halde ısırmıştı. Resûlullah ise son derece yorgun bulunduğundan Ebû Bekir'in dizine başını dayamış olarak uyuyakalmıştı. Ebû Bekir topuğunda hissettiği acıya rağmen hiç kımıldamamak için büyük gayret gösterdi fakat çektiği acı sebebiyle gözlerinden boşanan yaşlar, Resûlullah'ın yüzüne de döküldüğünden onu uyandırdı. Ne olduğunu öğrenince de Muhammed o sırada elinde bulunan yegâne
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Volume 11/7 Spring 2016 çareye başvurdu, kendi tükürüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürdü. Gerçekte de ilaç yarayı iyileştirmede gayet tesirli olmuştur" (Hamidullah, 1990: I/163 Nahîfî, [333] [334] 340. beyitler. 40 Arif Nihat Asya, Naʻt.
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/7 Spring 2016 ondan ürkmemişler, hatta rivayete göre dişi güvercin buraya bir de yumurtlamıştır. Böylece iki misafirin endişeli anlar yaşadığı bu sığınma yeri Yüce Allah'ın izni ile gizlenmiştir (Hamidullah, 1990: I/163-164 Hz. Peygamber, nübüvvetin on birinci yılında Akabe denilen yerde Hazrec kabilesinden altı kişi ile karşılaşmış, onları İslâmiyet'e davet etmiştir. Bu kişiler müslüman olduktan sonra inandıkları bu yeni dini Medine'de yayarak birçok kişinin müslüman olmasını sağlamışlardır. Bir yıl sonra onu Hazrec ikisi Evs kabilesinden olmak üzere on iki kişilik bir heyet Mekke'ye gelerek Hz. Peygamber'le yeni bir görüşme yapmışlar, ondan bir yıl sonra da yetmiş beş Medineli müslüman Hz. Peygamber'i şehirlerine davet etmişlerdir. Hz. Muhammed'i canlarını, mallarını ve ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına, kendisine itaat edeceklerine ve her türlü yardımı yapacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak yolda yürüyeceklerine dair ant içip ona biat eden bu kişiler, bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen Muhacirlere büyük ölçüde maddî ve manevî destek sağlamış oldular (Algül, 1991: XI/251 Nahîfî, 348. beyit. 42 Mustafa Miyasoğlu, Hicret Destanı, Vakte Ermek, 7. beyit. 43 Mustafa Tahralı, Hicret, [43] [44] Rıfkı Kaymaz, Hicret Bestesi, 6. beyit.
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Volume 11/7 Spring 2016 2.4.2. Mucize/Süt Mucizesi: Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye yaptığı göç esnasında örümceğin mağaranın kapısına ağ örmesi, Sürâka'nın atının çöle saplanması gibi pek çok mucize gerçekleşmiş, bunlar hicret konulu şiirlerde şairlerin dikkatinden kaçmamıştır. Bu yolculukta gerçekleşen ve şairlerin dilinden düşmeyen bir mucize de süt mucizesidir.
Olay şöyle gerçekleşmiştir: Hz. Peygamber sahil yolunda bulunan Kudeyd köyüne uğramış, burada Ümmü Ma'bed'in çadırında mola vermiştir. Hz. Peygamber ve arkadaşları ondan et ve hurma satın almak istemiş, ancak Ümmü Ma'bed onlara kuraklık ve kıtlık yüzünden yanında et ve hurma bulunmadığını söylemiştir. O sırada Hz. Peygamber kenarda duran cılız bir koyunu görünce onu sağmak için Ümmü Ma'bed'den izin istemiş, o da koyunun sütünün olmadığını, ancak isterse sağabileceğini söylemiş, Hz. Peygamber besmele çekip dua ederek sağmaya başlayınca koyundan bol miktarda süt gelmiştir (Eren, 2012: XLII/325 Hicret şehri Yesrip, doğan yeni günle birlikte değişmiş ve yenilenmiştir artık. Havası, suyu, toprağı değişen Yesrip, üzerine doğan bu yeni güneşle birlikte Peygamber şehri olan Medine'ye dönüşmüştür (Yıldız, 2012: 228) .
Sonuç
İslâmî Türk edebiyatında hicret ve hicret-nâme türünde eserler veren şairlerin tespit edildiği bu çalışmada hicretle ilgili kavramlara yer verilirken, şairlerin hicrete bakışları, bu konuyla ilgili duygu ve düşünceleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Hicreti adeta Hz. Peygamber'le yaşamış gibi hisli söylemlerin yer aldığı bu şiirlerle İslâm tarihinde anlatılan hicret mevzuu arasındaki muhteva benzerliğinin neredeyse birebir oluşu dikkat çekmektedir.
Divan şairlerinden, günümüz şairlerine kadar hicret-nâme türünde şiir söyleyen hemen her şair, İslâm tarihinden ilham alarak kaleme aldıkları bu şiirlerinde birçok rivayeti içine alacak kadar ayrıntıya inmişler, edebiyat penceresinden tarihe ışık tutmuşlardır. Bu şiirlerde işlenen mevzular Hz. Peygamber'e gelen hicret izni ile başlamış, Medine'ye varana kadar devam etmiştir. İslâm tarihinde anlatılan hicret mevzuu ile birlikte bu konuyla ilgili her türlü rivayetin değerlendirildiği şiirler, şairlerin başvurdukları kaynaklar arasında Siyer ve İslâm tarihinin de yer aldığını göstermiştir.
Hz. Peygamber'in yol arkadaşı Hz. Ebû Bekir'le birlikte Mekke'den Medine'ye göçünü konu alan İslâm tarihindeki hicret bahsi, bu çalışma ile edebiyata taşınmış, hicret bir de İslâmî Türk edebiyatının mümtaz şairleri nazarı ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Algül, H., (1991) . "Ensar", DİA, İstanbul, XI, 251-252.
Algül, H., (2002) . "Kubâ", DİA, Ankara, XXVI, 298-299. 59 Erdem Beyazıt, Savaş Risalesi. 60 Mustafa Miyasoğlu, Hicret Destanı, Kervan, 4. beyit.
